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ABSTRAKTI
Ky punim fillimisht në vete përmbanë një sqarim lidhur me konceptin e indekseve, rëndësinë e
tyre, dhe bazat e ndërtimit të indeksit të çmimeve. Gjithashtu shpjegon rekomandimet për llojet
e indekseve, dhe identifikon disa indekse të çmimeve që përdoren më së shumti në praktikë. Po
ashtu, përmbanë edhe disa lloje të tjera të veçanta të indekseve si dhe një analizë statistikore
lidhur me aplikimin e treguesve statistikor në Kosovë.
Përveç aspektit teorik, janë përdorur indeksi i çmimeve të konsumit, prodhimit dhe të importit
që përpilohen dhe publikohen nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Është analizuar në
mënyrë të detajuar metodika e përpilimit të këtyre indekseve dhe njëherësh është përdorur
metoda krahasuese me teorinë e indekseve.
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1 HYRJE
Qëllimi i treguesve të ndryshëm absolut e relativ qëndron në hulumtimin dhe matjen e
variacioneve të dukurisë në kohë dhe hapësirë. Për aplikimin e treguesve në analizat statistikore,
çdo dukuri që hulumtohet duhet të ketë serinë e të dhënave me tipare kohore.
Hulumtimi i ndryshimeve absolute në mes të dy të dhënave të serisë kohore nuk e bën të
mundur krahasimin me të dhënat e serive të tjera sepse ndryshimi absolut i raportit në mes dy të
dhënave nuk do thotë që edhe ai relativ të jetë i lartë, dhe anasjelltas.
Ndryshimet absolute nuk janë të përshtatshme për krahasimin e ecurisë së më shumë dukurive
në periudha të caktuara kohore. Andaj, për studimin e dinamikës së dukurive të ndryshme dhe
krahasimin në mes tyre, përdoren treguesit relativ që quhen indekse.1 Përmes treguesve relativ
të indekseve bëhet krahasimi i të dhënave të periudhave të ndryshme kohore dhe i dukurive të
ngjashme masive. Rëndësia e indekseve, si tregues statistikor, qëndron në analizimin e
dinamikës, përcjelljen dhe krahasimin e treguesve të llojllojshëm të dy e më tepër dukurive të
vrojtuara statistikore.

Indekset janë prezantuar për herë të parë në Itali në vitin 1764. Indeksi i parë u bë për të
krahasuar indeksin e çmimeve italiane 1750 me nivelin e çmimeve të 1500, ku më vonë u
përhapë edhe në vendet e tjera. Tani, teknikat e indekseve përdoren në fusha të ndryshme
ekonomike dhe aktivitete biznesore. Indekset sot janë mënyra më e përdorur në statistikë për
vlerësimin e tendencave të çmimeve, të fitimit të prodhimit dhe variablave të tjera ekonomike.

1

/ Brink, David (2008), Statistics Exercises;
Waner, Stefan (2003), Business Statistcs

7

2 SHQYRTIMI I LITERATURËS
Në fushën e shkencave ekonomike dhe sociale, madhësitë që paraqesin fenomene të tilla si
çmimi i prodhimit, të ardhurat, fitimi, përqindja e interesit, papunësia, numri i popullsisë,
treguesit e lëvizjes së saj etj.pësojnë ndryshime ose siç thuhet ndryshe, variojnë në kohë dhe në
hapësirë. Këto madhësi mund të kenë shkallë të ndryshme evolucioni nga koha në kohë apo nga
territori në territor. Mirëpo ky evolucion është i vështirë për t’u vlerësuar menjëherë me sy.
Edhe tabelat statistikore, shpesh herë, kanë një numër të madh shifrash, ku gjithashtu krahasimi
i menjëhershëm është i vështirë të bëhet.

Shembull. Le të marrim të ardhurat e një familje të cilat pas një periudhe 5 vjeçare janë rritur
për 50%. Ta zëmë se kjo ka qenë një periudhë inflacioni, d.m.th ka pasur një rritje në tërësi të
çmimeve. A mund të themi se të ardhurat reale të familjes janë rritur? A mundet që familja me
të ardhurat e saj të blejë më shumë mallra dhe shërbime se çdo të mund të blinte pesë vjet më
parë?
Në qoftë se në përgjithësi çmimi i mallrave dhe i shërbimeve është rritur më shumë se 50%,
atëherë është e qartë se me këto të ardhura familja nuk mund të blejë më shumë se më parë. Në
të kundërt në qoftë se çmimet janë rritur më pak se 50%, mund të themi se në krahasim me pesë
vjet më parë të ardhurat reale të familjes janë rritur.
Në rastin e përmendur më lart, kërkohet matja e niveleve të përgjithshme të çmimeve. Është e
qartë se çmimet e një pjese të mallrave dhe shërbimeve të blera nga familja nuk kanë pësuar të
njejtën rritje, madje çmimet e disa prej tyre mund të jenë ulur. Problemi që shtrohet është, se si
mund të përmbledhim në një shifër të vetme ndryshimet mesatare të çmimeve midis dy
periudhave?
Në këtë shembull për lehtësi interpretimi statistika i referohet nocionit të indekseve. Me indeks
kuptojmë ato madhësi që përfitohen nga krahasimi i dy madhësive të tjera të cilat pasqyrojnë
ndryshimet e fenomenit në kohë ose në hapësirë. Ai paraqet një numër pozitiv ose zero pa
dimension.
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Në qoftë se madhësitë, në periudhën bazë dhe në atë raportuese (krahasuese), i shenojmë
përkatësisht

dhe

atëherë, indeksi I do të jetë :

[1]

Ky indeks tregon ndryshimin e madhësisë x në vitin t , me bazë 100 në vitin

.

Shumëzimi me 100 bën që të evitohen hamendjet gjatë komentimit të rezultateve nga numrat e
shumtë pas presjes dhjetore. Pra, indeksi numerik është një shifër përmbledhëse që shprehë një
krahasim relativ për një ose grup madhësishë të evidentuara në dy periudha kohe, ose në dy
territore.

Indekset numerike gjejnë përdorim të gjerë në praktikë për përshkrimin dhe analizën e
veprimtarisë ekonomike të bizneseve dhe të ekonomisë në tërësi. Kompanitë janë të angazhuara
në prodhimin, shpërndarjen dhe konsumin e mallrave dhe të shërbimeve, të cilat përfshijnë një
numër shumë të madh veprimtarishë ekonomike. Përmbledhja e tyre kërkon përdorimin e një
vargu metodash të agregimit, mesatarizimit dhe të përafrimit. Kështu mund të llogarisim
indekset e prodhimit industrial, të prodhimit bujqësor, indekset e shitjeve me pakicë, indeksi i
çmimeve të konsumit, indeksi i çmimeve për mallrat e eksportit, ato të importit, etj.

Varësisht nga detyra kërkimore në analizën e dukurisë statistikore, kemi indeksa të dinamikës
dhe indekse hapësinore (territoriale). Ndërsa, indekset sipas karakterit kërkimor dhe sipas
kritereve analitike ndahen në :
a) indekse sipas llojit të treguesit (sasiorë dhe cilësorë);
b) sipas numrit apo grupeve homogjene (individuale dhe të përgjithshme);
c) sipas formës së llogaritjes (agregate dhe mesatare);
d) sipas bazës së krahasimit (bazë dhe zinxhiror);
e) sipas mënyrës së ponderimit (me ponderim të ndryshuar dhe të pandryshuar);
f) etj.
Pasi me anë të indekseve bëhet krahasimi i madhësive të dukurive të njëllojta, të cilët mund të
jenë individual e të përgjithshëm, varësisht nga elementet përbërëse të tyre, ata ndahen në
indeksa individuale, agregate (grupore) dhe mesatare.
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2.1 INDEKSET INDIVIDUALE- INDEKSET E THJESHTA TË ÇMIMIT
Indeks individual quhet numri pa dimension që rezulton nga raporti i dy vlerave të marra nga e
njejta madhësi e thjeshtë, qoftë në dy data ose në dy hapësira të ndryshme.2 Madhësitë mund të
jenë të ndryshme si: çmimi dhe sasitë e prodhimeve, kosto e tyre, të ardhurat, fitimi, investimet,
kreditë e dhëna nga bankat, përqindja e interesit, numri i punonjësve, përqindja e papunësisë,
numri i popullsisë, numri i studentëve etj.
Për të gjithë këta tregues mund të ndërtohen indekse individuale duke vënë në raport madhësitë
e secilit prej tyre në dy data apo hapësira të ndryshme. Në këtë rast indekset do të marrin emrin
e vet treguesit për të cilin janë llogaritur. Kështu, për çmimin do të quhet thjeshtë indeksi i
çmimit, për sasinë indeksi i sasisë, për koston indeksi i kostos, për pagat indeksi i pagave, për
popullsinë indeksi i numrit të popullsisë etj.

Duke iu përmbajtur sistemit të mësipërm, që analizën e indekseve do ta përqendrojmë kryesisht
në indekset e çmimit, në këtë paragraf do të përqendrohemi në indekset e thjeshta të çmimeve.
Në qoftë se kemi një seri çmimesh për një artikull të veçantë, këto çmime mund të shprehen si
raporte statistikore apo madhësi relative të thjeshta, ose siç quhen ndryshe indekse të thjeshta të
çmimit, duke pjesëtuar secilin prej tyre me çmimin e periudhës bazë. Për të pasur një kuptim më
të qartë të indekseve është më e përshtatshme të shprehim ata në përqindje, d.m.th duke marrë
periudhën bazë të barabartë me 100%.

2

/Nuhiu, R. dhe Shala, A. Bazat e Statistikës. 1995, Prishtinë
Osmani, M.(2004), Statistika, Tiranë
Robert D. Mason, Douglas A. Lind, William G. Marchal, Statistical techniques in business and economics, tenth

edition. The Irwin/Me Grow - Hill Series 1996
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Në tabelën 1.në vazhdim , në shtyllën 4 paraqiten indekset e çmimit të kafesë për çdo vit ndaj
vitit 2005 të marrë si vit bazë.

Vitet

Çmimi
(për kg/€)

2005

4

2006

4,40

2007

4,80

2008

5,20

2009

5,60

Indeksi i çmimit
(në % ndaj vitit
2005)

Indeksi i çmimit
(në % ndaj vitit
paraardhës)

Tabela 1. Llogaritja e indekseve të çmimit të kafesë
Nga tabela shohim se në vitin 2006 në krahasim me vitin 2005 çmimi për kg u rrit për 110 pikë
të indeksit apo 10%. Në vitin 2007 në krahasim me atë në vitin 2005 çmimi për kg u rrit për 120
pikë të indeksit.

Indekset që ndërtohen duke krahasuar çmimet e çdo viti me çmimin e të njejtit vit të
konsideruar si vit bazë, quhen indekse në formë bazë (indeks bazik). Indekset e çmimit për një
seri vitesh mund të ndërtohen edhe në një formë tjetër, duke krahasuar çmimet e çdo viti me
çmimin në vitin paraardhës.

Në shtyllën 4 të tabelës 1.tregohet llogaritja e këtyre indekseve, ku baza e krahasimit ndryshon
nga njëri vit në tjetrin, për këtë arsye ato quhen me emrin indekse në formë zinxhir (indeks
vargor). Kështu, shohim se në vitin 2007 në krahasim me vitin 2006, çmimi për kg është rritur
për 109,1 pikë të indeksit apo 9,1%. Në vitin 2008 në krahasim me vitin 2007, çmimi i kafesë
për kg u rrit për 108,3 pikë të indeksit apo 8,3% , e kështu me rradhë, në vitin 2009 ai është
rritur 7,7% në krahasim me vitin 2008.
11

Midis indekseve të thjeshtë të çmimit në formë bazë dhe atyre në formë zinxhir ekziston një
lidhje. Produkti i indekseve në formë zinxhiri të njëpasnjëshëm jep indeksin në formë bazë të
periudhës së fundit të krahasuara me periudhën e parë. Kështu duke shumëzuar indekset e
njëpasnjëshëm të çmimit nga viti 2005 deri në vitin 2009 marrim indeksin në formë bazë të vitit
2009 në krahasim me vitin 2005:

[2]

Indeksi 140 është vargor (zinxhiror), ngase deri te ky indeks kemi arritur përmes përpjesëtimit
suksesiv nga viti në vit.
Nga ana tjetër duke pjesëtuar dy indekse në formë bazë të njëpasnjëshëm gjejmë indeksin e
çmimit midis dy periudhave të njëpasnjëshme. P.sh. duke pjesëtuar indeksin bazë të vitit 2009
me indeksin bazë të vitit 2008 gjejmë indeksin e çmimit të vitit 2009 ndaj vitit 2008 :
[3]

Indeksi 107,7 del nga seria po ashtu si indeks vargor (zinxhiror).
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2.2 INDEKSET NUMERIKE TË PËRGJITHSHME
Indekset e thjeshta matin variacionin e një treguesi të dhënë në kohë ose në hapësirë.3 Shpesh
për të zgjidhur problemin është më e rëndësishme të gjykosh mbi variacionin në përqindje të
treguesve. Në këto raste mund të zgjidhet si përfaqësues një sektor i tërë ekonomisë, duke qenë
të pranishme jo vetëm një seri historike e treguesit, por disa seri historike.

Në këtë rast për të përfituar variacionin e çmimeve rreth sektorit të dhënë, ndërtohet një seri e
indekseve ku përfshihen të gjithë përbërësit e sektorit apo të madhësive të veçanta (në këtë rast
çmimeve) duke përfituar ata që quhen indekse të përbëra ose të përgjithshëm. Kjo përbërje
konkretizohet me shumën e indekseve të thjeshta të çmimeve mesatare, të cilët mund të
llogariten në tre nga mënyrat e mëposhtme:

- raporti i niveleve mesatare,
- mesatarja e raporteve,
- raporti i agregateve.

Procedura e indekseve të përgjithshëm si shumë e indekseve të thjeshta të çmimeve të
mesatarizuara me raportin e niveleve mesatare, synon në përcaktimin e mesatares së çmimeve të
mallrave të ndryshme në periudha të njëpasnjëshme brenda intervalit kohor për të cilin bëhet
ekzaminimi dhe më pas në llogaritjen e çmimeve mesatare relative të dy periudhave të cilat do
të merren në konsideratë.

Metoda e llogaritjes së indekseve të përgjithshëm, me metodën e mesatarës së raporteve,
konsiston në llogaritjen e indeksit të çdo artikulli (pasi është përcaktuar më parë periudha bazë).
Në këtë mënyrë përfitohen për çdo periudhë aq raporte sa janë edhe artikujt.

3

/ Brink, David (2008), Statistics Exercises
Osmani, M. (2004), Statistika, Tiranë
A, Richard,dhe K, Gouri (2005): Statistics(Principles and Methods), US of America;
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Në mënyrë të njëpasnjëshme procedohet për përcaktimin e indeksit mesatar, i cili llogaritet si
mesatare e gjithë raporteve. Ndërsa llogaritja e indeksit të përgjithshëm me metodën e raportit të
agregateve, përcaktohet nga raporti i dy shumave të çmimeve të llogaritura si produkte të tyre
me sasitë përkatëse për dy periudhat që krahasohen, të cilat përbëjnë intervalin kohor për të
cilin po ekzaminohet variabli.

Një kontribut të rëndësishëm në përcaktimin e indekseve të përgjithshëm të çmimit ka dhënë
veprimi i ponderimit të çmimeve (bërja e tyre të bashkëmatshme duke i shumëzuar me sasitë
përkatëse para se të bëhet mbledhja). Ponderimi i çmimeve bëhet me sasitë e artikujve në
periudhën bazë

ose në periudhën aktuale (raportuese)

.

Indeksi i përgjithshëm ose i përbërë, që realizohet duke përdorur për ponderim sasinë në
periudhën raportuese njihet si indeksi i Pashesë, i cili ka paraqitur formulën e tij që nga viti
1874 si mëposhtë :

[4]

Në të kundërtën, Laspajeri në vitin 1884, ka ndërtuar indeksin e përgjithshëm duke përdorur për
ponderim sasitë relative në periudhën bazë, dhe paraqitet në formulën e mëposhtme:

[5]

Formula e Laspajerit paraqet një farë tendencioziteti kundrejt asaj të Pashesë. Në fakt, sipas
ligjit të kërkesës, mallrat për të cilat ka rritje të konsiderueshme të çmimeve, duhet të
regjistrohen si rënie të konsumit dhe shihet se ponderimi i konsumit fillestar (formula e
Laspajerit) e pranon influencën e rritjeve që përmendet, duke e krahasuar me ponderimin e
konsumit final (formula e Pashesë).

14

Me qëllim për të përdorur një formulë e cila plotëson kushte këto që lidhen me bazën dhe
faktorët, Fisher-i propozoi një kryqëzim gjeometrik ndërmjet të dyve, duke dhënë formulën e
mëposhtme :

[6]

e cila njihet si formula ideale e Fisher-it.

2.3 INDEKSET AGREGATE TË ÇMIMEVE4
Hulumtimi i ecurisë së çmimeve për aktivitetet ekonomike shoqërore paraqet një
domosdoshmëri të trajtimit adekuat dhe të gjithanshëm. Trajtimi i çmimeve nga aspekti i
ndryshimit të tyre nëpër periudha kohore dhe për produkte e shërbime të llojllojshme, paraqitet
si objekt studimi te analizat statistikore. Aq më parë, kur dihet se në shumë ekonomi kombëtare
paraqiten edhe si pengesë e zhvillimit ekonomik dhe ndikojnë drejtpërsëdrejti në zvogëlimin e
standardit jetësor të popullatës së atij vendi. Pra, ngriten çmimet kemi të bëjmë me çrregullimet
në tregje të ofertës dhe kërkesës, rënien e vlerës së monedhës kombëtare, përkatësisht paraqitjen
e inflacionit. Një shtim i pahetuar i çmimeve paraqitet në të gjitha ekonomitë kombëtare, pa
marrë parasysh nivelin zhvillimor të tyre.

4

/ Herschel T. Elementary Statistics for Teachers (1962), New York;
Nuhiu, R. dhe Shala, A. Bazat e Statistikës. 1995, Prishtinë;
Giovani Girone&Tommaso Salvemini(2003): Leksione të statistikës, Tiranë.
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Prandaj, detyrë e studimit statistikor është që të përcaktojë ndryshimet sasiore të çmimeve dhe
të hulumtojë karakteristikat thelbësore të ecurisë së tyre në periudha të ndryshme kohore.
Analizat duhet të kenë mbështetje në burime të sakta të të dhënave për dukuritë e hulumtuara
statistikore. Si tregues me rëndësi për hulumtimin e ndryshimit të çmimeve paraqitet indeksi
agregat i çmimeve. Mirëpo, në këtë rast, paraqitet çështja e faktorit të ponderimit. Kjo lidhet me
faktin se kemi të bëjmë me hulumtimin e ndryshimit të çmimeve për grupe të produkteve të
llojllojshme, ku mbledhja e thjeshtë e madhësisë së çmimeve do të paraqiste një veprim të
gabuar.

Si element ponderimi , te indeksi agregat i çmimeve merret sasia e prodhuar, përkatësisht çmimi
i produkteve të ndryshme ponderohet me sasitë përkatëse të atyre produkteve. Te indeksi
agregat i çmimeve si element ponderimi merret ai i periudhës raportuese. Prandaj, me rastin e
ndërtimit të indeksit agregat të çmimeve, si element ponderimi, paraqitet faktori i çmimit dhe i
vëllimit.

Nëse në periudhën bazë paraqitet çmimi dhe vëllimi, e nga kjo rezulton ponderimi,
atëherë mesatarja e ponderuar aritmetike e indekseve individuale të çmimeve e shprehur si
indeks i përgjithshëm i çmimeve, paraqitet përmes kësaj shprehjeje :

[7]

Nëse thjeshtohet numëruesi i shprehjes paraprake, fitohet formula e indekseve agregate të
çmimeve:
[8]
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Andaj, nisur nga formula, agregatët që do të krahasohen janë:

, si numërues paraqet vlerën e produkteve në periudhën bazë të llogaritur me
çmime të periudhës raportuese, dhe

, si emërues paraqet vlerën e produkteve në

periudhën bazë të llogaritur me çmime të periudhës bazë.

Prandaj, shprehjet e cekura paraqesin madhësi të sintetizuara të vëllimit të produkteve dhe të
çmimeve të tyre në periudha të caktuara kohore. Ndryshimi që paraqitet, pas pjesëtimit të
numëruesit me vlerën e emëruesit të këtij indeksi, shpreh vetëm ndryshimin e çmimeve, pasi
ndryshimi i vëllimit të produkteve është i eliminuar përmes sasisë së njejtë të shprehur si në
emërues ashtu edhe në numërues.

Në vazhdim, për shkak të rëndësisë së madhe që kanë indekset agregate të çmimeve në
hulumtimin e raporteve dhe të dinamikës së dukurive ekonomike, merret një shembull i thjeshtë
i cili do të përfshinte vetëm dy periudha të krahasimit.

Produktet Njësia
mat-ëse

1

Sasia e
konsumuar
Periudha
bazë (2010)

Periudha
raportuese
( 2011)

Çmimet në
kg/€
Periudha
bazë(2010)

Periudha
raportuese(2011)

2

3

4

5

A
B

Kg
Kg

400
70

340
100

4
27

5
33

C
C

Kg
Kg

130
1 300

160
1 600

70
200

72
182

Tabela 2. Sasisa e produkteve të konsumuara dhe çmimet e tyre për periudhat kohore 2010
dhe 2011.
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Nga tabela 2.përmes llogaritjeve të nevojshme, fitohen rezultatet e agregateve kryesore të cilat
paraqiten në pasqyrën vijuese:

Produktet
A
B
C
C

2 000
2 310
9 360
236 600

1 600
1 890
9 100
260 000

1 700
3 300
11 520
291 200

1 360
2 700
11 200
320 000

250 270

272 590

307 720

335 260

Tabela 3.

Për llogaritjen e indekseve agregate të çmimeve përdoren indeksi i Laspajerit, indeksi i Pashesë
dhe indeksi i Marshallit dhe Edgjevortit (Edgeworth) :

Indeksi i Laspajerit :

[9]

Indeksi i Pashesë :

[10]

Indeksi i Marshallit dhe Edgjevortit (Edgeworth):

[11]
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2.4 INDEKSET MESATARE TË ÇMIMIT SI FORMË TJETËR E
INDEKSEVE AGREGATE

Një metodë tjetër për ndërtimin e indeksit të çmimit ishte edhe ajo e paraqitjes së tij si indeks
mesatar i indekseve të thjeshtë të çmimit. Hapi i parë në ndërtimin e indeksit të çmimit sipas
kësaj mënyre, është llogaritja e indekseve të thjeshtë të çmimit për çdo artikull të veçantë, duke
vënë në raport çmimin për njësi të çdo artikulli në periudhën raportuese me çmimin për njësi në
periudhën bazë (

). Pas kësaj hap i dytë është llogaritja e mesatares së këtyre indekseve të

thjeshtë të çmimit. Ashtu si në rastin e indekseve agregate, mesatarja e indekseve individuale
mund të jetë një mesatare e thjeshtë, ose një mesatare e ponderuar.

2.4.1 Indeksi mesatar i thjeshtë i çmimit (i paponderuar)5

Indeksi mesatar aritmetik i thjeshtë i çmimit (i paponderuar) mund të paraqitet me anën e
formulës së mëposhtme :

[12]

Për ndërtimin e indeksit mesatar aritmetik të thjeshtë, në fillim llogarisim indekset individuale
për çdo artikull të veçantë. Këto indekse të shprehura në përqindje të çmimit përkatës në
periudhën bazë, paraqiten në shtyllën 5 të tabelës më poshtë.

5

/Brink, David (2008), Statistics Exercises
Anderson, D, Sweeney, J, Williams, Th.(2005): Statistics for business and Economics;
Salillari, A, Rrapo, P, Hoxha, S, Demiri, H(1998): Eksperimentimi bujqësorë, Tiranë
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Ky lloj indeksi çmimi i paponderuar ka mangësitë e tij. Ai varet vetëm nga indekset individuale,
d.m.th. rritjet në përqindje të disa indekseve balancohen nga zvogëlimet në përqindje të
indeksëve të tjerë. Kështu në qoftë se kemi vetëm dy artikuj ku çmimi i njërit është rritur 50%,
kurse çmimi i tjetrit zvogëlohet 50%, atëherë indeksi i përgjithshëm i çmimit rezulton 100%.

Artikujt

Kafe
Bukë
Vezë
Mish

Njësia e matjes

Pako 100 gr
Copë
Kokrra
Kg

Çmimi për
njësi(€)
Viti 2008
0,67
0,30
0,07
4,80

Indekset
Individuale
Viti 2009
0,74
0,30
0,09
5,19

110,4
100
128,6
108,1
447,1

Tabela 4. Llogaritja e indeksit mesatar të paponderuar të çmimit

[13]

Megjithëse ky indeks quhet i paponderuar, në fakt ponderimi ekziston por jo në mënyrë
eksplicite, sepse indekseve individuale të artikujve të veçantë u jepen pesha të njëllojta. Dhënia
e rëndësisë së njëllojtë artikujve të veçantë, bën që ky indeks të mos gjejë përdorim në praktikë.
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2.4.2 Indeksi mesatar i ponderuar i çmimit

Në qoftë se me

quajmë peshat që do të zbatohen ndaj indekseve të thjeshtë të çmimit për

artikullin i , atëherë shprehja për indeksin mesatar të ponderuar të çmimit në bazë të indekseve
individuale ka formën e mëposhtme:

[14]

Në këtë indeks peshat llogariten si produkt i çmimeve në periudhën bazë me sasitë e
ponderuara, d.m.th.

=

. Duke zëvendësuar në formulë vlerat e

marrim shprehjen e

shtjelluar për indeksin mesatar të ponderuar të çmimit:

[15]

Zakonisht peshat e përdorura në këtë indeks janë madhësi në vlerë, të tilla si vlera e artikujve të
konsumuar, vlera e artikujve të prodhuar, të blerë ose të shitur etj. Vlera që shërben si peshë në
ndërtimin e indeksit është e barabartë me produktin e sasisë me çmimin. Është e arsyeshme që
çmimet të merren në periudhën bazë, sepse krahasimi për çmimet bëhet me këtë periudhë. Përsa
i përket sasive, duke u nisur nga natyra ekonomike e indeksit të çmimit të konsumit, mund të
zgjidhen sasitë e periudhës bazë, sasitë e periudhës raportuese, ose sasi të fiksuara që paraqesin
një model konsumi të përcaktuar nga vrojtimet dhe në bazë të gjykimit të specialistëve.
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2.5 DISA INDEKSE TË RËNDËSISHËM TË ÇMIMIT
Pos indekseve të cekura, në praktikën statistikore, përdoren edhe indekse të tjera të llojllojshme
të cilat pos që shprehin raporte individuale, grupore, agregate, etj. paraqesin edhe raportet në
mes të dy e më tepër dukurive, të cilave i ndryshon struktura gjatë periudhës së krahasimit. Me
rastin e llogaritjes së indekseve duhet pasur parasyshë gjithmonë natyrën e dukurisë për të cilën
llogariten ato.
Pra, pos indekseve të potencuara më parë, në praktiktën statistikore, përdoren edhe indekse të
veçanta, si indeksi i rendimentit të punës ose i produktivitetit të punës, i kostos së jetesës, i
pagesës, etj.

2.5.1 Indeksi i çmimeve të konsumit (IÇK)

Një nga indekset më të njohur dhe me përdorim më të gjerë në praktikë është indeksi i çmimit të
konsumit apo indeksi i kostos së jetesës.
IÇK është tregues relativ që paraqet dinamikën e ndryshimeve apo lëvizjen e çmimeve me
pakicë për artikujt dhe shërbimet më reprezentues të konsumuar nga ekonomitë familjare në
periudhë të caktuar kohore të përfshirë në grupe dhe nëngrupe të klasifikuara sipas
nomenklaturës ndërkombëtare të ashtuquajtur COICOP (Klasifikimi i konsumit individual sipas
destinimit). IÇK si parametër statistikor apo indeksi i kostos së jetesës njëherit merret edhe si
parametër për matjen e inflacionit. Ky parametër statistikor ka një rëndësi të veçantë për
rrjedhat ekonomike financiare të vendit, zhvillimin e politikave financiare, matjen e standardit
të jetesës, harmonizimin e të ardhurave personale, qarkullimin tregtar etj.

IÇK është i ndërtuar sipas metodologjive dhe standardeve Evropiane dhe këto të dhëna
rregullisht përdoren nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare.
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Formula për llogaritjen e IÇK-së është:

[16]

Metodika më e detajuar për llogaritjen e IÇK-së është cekur në kuadër të kapitullit mbi
metodologjinë e IÇK-së.

2.5.2 Indeksi i çmimeve të prodhimit (IÇP)

Një indeks tjetër i rëndësishëm dhe me përdorim të gjerë në praktikë është indeksi i çmimit të
prodhimit. Ky indeks mat shkallën në të cilën çmimet e mallrave (prodhimeve) të prodhuara dhe
shërbimeve ndryshojnë në periudha të caktuara kohore.
IÇP është çelës statistikor për vendimmarrje të politikave ekonomike, biznesit dhe monitorimin
e parametrave inflator dhe deflator. Kryesisht si parametër statistikor ka një rëndësi të veçantë
për vlerësimin (llogaritjen) e Bruto Prodhimit Vendor në qasjen e prodhimit.
Njëjtë sikurse tek IÇK-ja, metodika më e detajuar për llogaritjen e IÇP-së është cekur në kuadër
të kapitullit mbi metodologjinë e IÇP-së.

2.5.3 Indeksi i çmimeve të importit (IÇIMP)

Indeksi i çmimeve të importit (IÇIMP) mat ndryshimin e çmimeve të mallrave (artikujve) dhe
shërbimeve të blera (importuara) jashtë vendit në periudha të caktuara kohore. Ky tregues është
mjaft i rëndësishëm për vendimmarrjet e politikave ekonomike dhe biznesit. Kryesisht si
parametër statistikor edhe ky ka një rëndësi të veçantë për vlerësimin e Bruto Prodhimit
Vendor.
Për llogaritjen e IÇIMP-së përdoret formula e Laspajerit. Metodika më e detajuar për llogaritjen
e IÇIMP-së është cekur në kuadër të kapitullit mbi metodologjinë e IÇIMP-së.
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2.5.4 Indeksi i të ardhurave personale ( pagës)

Indeksi i të ardhurave personale (pagës) reale llogaritet nga raporti i indeksit të pagave
nominale ndaj indeksit të kostos së jetesës. Për llogaritjen e pagave reale rol të rëndësishëm
kanë indekset e kostos së jetesës, si indeks specifik agregat i çmimeve me pakicë. Prandaj, vlera
reale e të ardhurave të punëtorëve varet nga ndërrimi i çmimeve të produkteve që janë përfshirë
në listën e produkteve për kosto të jetesës. Nga kjo, rezulton konstatimi se mënjanimi i ndikimit
të ndryshimit të çmimeve bëhet duke vënë në raport indeksin e pagës nominale ndaj indeksit të
kostos së jetesës, i shumëzuar me 100, rezultati i fituar paraqet indeksin e pagës reale ose të
ardhurave reale në tërësi.
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2.6 INDEKSET E SASISË
Në paragrafët e mëparshëm folëm kryesisht për indeksin e çmimit, pra të një treguesi cilësorë.
Por indekset mund të ndërtoheshin edhe për tregues sasiorë që matin ndryshimin e sasisë në
periudhën raportuese në krahasim me periudhën bazë.
Kujtojmë se gjatë ndërtimit të indeksit agregat të çmimit duhej të gjenim të dhëna për çmimet
në periudhën raportuese t dhe në periudhën bazë o. Këto çmime ponderoheshin me të njejtat
sasi të përdorura për artikullin përkatës dhe pas shumimit për të gjithë artikujt, bëhej raporti i
shpenzimeve për periudhën raportuese t me atë të periudhës bazë o.
Indeksi agregat i ponderuar i sasisë llogaritet në mënyrë të ngjashme me indeksin e çmimit , me
të vetmin ndryshim se këtu variojnë sasitë dhe jo çmimet, të cilat mbahen të pandryshuara, me
qëllim të matjes të ndikimit të ndryshimit të sasisë. Kështu në qoftë se quajmë me

dhe

përkatësisht sasitë e artikullit i në periudhën bazë o dhe në periudhën krahasuese t dhe me
çmimin e pandryshuar të artikullit i , atëherë indeksi agregat i ponderuar i sasisë llogaritet në
mënyrën e mëposhtme :

[17]

Në qoftë se çmimet merren në periudhën bazë, siç ndodh më shpesh në praktikë, atëherë indeksi
i sasisë merr formën :

[18]

Indekset sasiore mund të paraqiten gjithashtu në formën e indeksit mesatar të indekseve
individuale të sasive të produkteve të veçanta. Në këtë rast në rolin e peshave janë vlerat e
prodhimit të produkteve të veçanta në periudhen bazë.

[19]
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Pas thjeshtimit në numëruesin e thyesës, formula e indeksit mesatar është ekuivalente me
formën agregate të indeksit të sasisë.

Një nga indekset më të njohur të treguesve sasiorë është indeksi i prodhimit industrial. Ai mat
ndryshimin e vëllimit fizik të prodhimit industrial të ndërmarrjes, të degëve dhe nëndegëve të
veçanta, si dhe të ekonomisë në tërësi. Indekset e prodhimit industrial shikohen me interes të
veçantë nga drejtuesit e ekonomisë dhe të bizneseve, nga ekonomistët dhe financierët, studiuesit
dhe analistët, si tregues të rëndësishëm që karakterizojnë rritjen e vëllimit fizik të prodhimit në
vend.
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3 APLIKIMI I INDEKSEVE NË KOSOVË: ANALIZË STATISTIKORE 6
Statistikat e çmimeve në Kosovë përfshijnë kalkulimin e indekseve të çmimeve të konsumit, të
prodhimit, të importit dhe paritetit të fuqisë blerëse. Deri më tani IÇK në baza mujore është
publikuar për çdo muaj nga shtatori i vitit 2002, i fundit është publikuar në muajin qershor
2012. IÇK në baza vjetore është publikuar edhe në baza vjetore nga viti 2003 për vitin 2002,
ndërsa i fundit është publikuar për vitin 2011.

3.1 Indeksi i çmimeve të konsumit për muajin Korrik 2012
Indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është i pa ndryshuar 0,0 % në muajin
korrik 2012 krahasuar me muajin qershor 2012. Korriku i vitit 2011 krahasuar me muajin
qershor 2011 kishte rënie për -0,5%. Shkalla e inflacionit e matur në muajin korrik 2012 me
muajin korrik 2011 ishte 2,2%. Përkundër mos ndryshimit të indeksit të tërësishëm të çmimeve
të konsumit vërehen ndryshime të çmimeve. Ngritje e çmimeve vërehet te nëngrupi: sheqeri dhe
ëmbëlsirat (2,3%) me një ndikim prej 0,1%. Si dhe te disa nëngrupe të konsumit me një ndikim
të përbashkët prej 0,1% në IÇK. Rënie e çmimeve vërehet te nëngrupi: perimet (-3,4%) me një
ndikim prej -0,2% në IÇK.

Çmimet e konsumit në Kosovë u ngritën për 2,2% në muajin korrik 2012 krahasuar me muajin
korrik 2011. Ngritje e çmimeve kryesisht vërehet te nëngrupi: duhani (8,6%), rryma, gazi dhe
lëndë djegëse të tjera për (8,1%) që secila nëngrup ndikoj me 0,4%. Mishi (3,8%), perimet
(6,3%), përdorimi i pajisjeve për transportin personal (nafta dhe benzina) (4,0%), gazetat, librat
dhe materialet për zyra (19,5%) që secila nëngrup ndikoj me 0,3%.

6
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Gjonbalaj M.

Dema M.

Miftari I.(2009). The role of statistics in Kosovo enterprises.Journal of applied

quantitative Methods . VOL.4, No.3. p.295-304. Romania.
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Qumështi, djathi dhe vezët (1,8%), pemët (2,7%), veshja (2,0%), këpucë (4,4%), mirëmbajtja
dhe rregullimi i vendbanimit (5,9%), furnizimi me ujë dhe shërbimet e ndryshme që kanë të
bëjnë mevendbanimin (11,9%), mallrat dhe shërbimet për mirëmbajtjen e zakonshme të
ekonomisë shtëpiake (2,0%) që secila nëngrup ndikoj me 0,1%. Si dhe te disa nëngrupe të
konsumit me një ndikim të përbashkët prej 0,4% në IÇK.

Rënie e çmimeve vërehet te nëngrupi: buka dhe drithërat për (-7,1%) me një ndikim prej -0,6%.
Vajrat dhe yndyrat (-3,9%), sheqeri dhe ëmbëlsirat (-3,9%), pajisjet, shërbimet telefonike dhe të
telefaksit (-4,4%) (rënie e çmimeve për thirrje ndërkombëtare) që secila nëngrup ndikoj me 0,1% në IÇK.
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Tabela 5 :Indeksi i çmimeve të konsumit (IÇK) Maj 2002 - Korrik 2012
(Maj 2002=100), ndryshimet mujore dhe vjetore të çmimeve në përqindje
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Tabela 5 : Indeksi i çmimeve të konsumit (IÇK) Maj 2002 - Korrik 2012 (Maj2002=100),
ndryshimet mujore dhe vjetore të çmimeve në përqindje (vazhdim)
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Tabela 5 :Indeksi i çmimeve të konsumit (IÇK) Maj 2002 - Korrik 2012 (Maj 2002=100),
ndryshimet mujore dhe vjetore të çmimeve në përqindje (vazhdim)
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Grafiku 1: Zhvillimi i IÇK-së, 2003 - 2011 (Maj 2002=100)
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Grafiku 2: Ndryshimet vjetore në përqindje të IÇK-së, Korrik 2011- Korrik 2012
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Tabela 6 : Peshat, IÇK (Maj 2002=100), ndryshimet mujore dhe vjetore të çmimeve në
përqindje për grupe dhe nëngrupe sipas COICOP-it
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Tabela 6: Peshat, IÇK (Maj 2002=100), ndryshimet mujore dhe vjetore të çmimeve në
përqindje për grupe dhe nëngrupe sipas COICOP-it (vazhdim)
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Tabela 7: Çmimi mesatar në euro për disa artikuj dhe shërbime më reprezentuese
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3.1.1 Metodologjia e IÇK-së

Çmimet janë grumbulluar në shtatë qendra rajonale të Kosovës: Gjakovë, Gjilan, Mitrovicë,
Pejë, Prizren, Prishtinë dhe Ferizaj në vendbanimet urbane dhe rurale (në vendbanimet rurale
ushqimi, pijet joalkoolike, alkoolike dhe duhani) prej datës 10 deri 20 të çdo muaji nga muaji
maj 2002-dhjetor 2004. Nga janari i vitit 2005 grumbullimi i çmimeve është zgjeruar në tri
komuna të reja Istog, Podujevë dhe Suharekë.

Çmimet, përafërsisht për 160 artikuj janë grumbulluar për çdo muaj, duke filluar prej muajit
maj të vitit 2002. Në korrik të vitit 2002 numri i artikujve është rritur rreth 180, që do të thotë se
prej këtij muaji rreth 1200 çmime janë grumbulluar çdo muaj. Nga muaji mars i vitit 2003 janë
shtuar çmimet e artikujve ushqimor dhe pijeve në vendbanimet rurale dhe nga kjo periudhë
çmimet e IÇK-së janë kalkuluar për rreth 1500. Nga janari i vitit 2005 çmimet monitoroheshin
për rreth 198 artikuj dhe shërbime, ndërsa nga janari i vitit 2007 është bërë shtimi i nëngrupit
pushime të organizuara me kodin 09.6. Nga janari i vitit 2009 çmimet monitoroheshin për rreth
210 artikuj dhe shërbime. Me rritjen e numrit të artikujve dhe shtimin e grumbullimit të
çmimeve të përmendura, IÇK-ja kalkulohej përafërsisht me 2700 çmime. Ndërsa nga janari i
vitit 2010 është bërë shtimi i nëngrupeve: energjia për ngrohje (nxemja qendrore) me kodin
04.5.5, shërbimet shtëpiake (kujdesi për fëmijë dhe shërbimet shtëpiake) me kodin 05.6.2,
shërbimet e tjera lidhur me pajisjen për transportin personal marrja me qira të garazhave etj. me
kodin 07.2.4, bartja e udhëtarve përmes hekurudhës me kodin 07.3.1, pajisjet fotografike dhe
kinematografike dhe instrumentet optike me kodin 09.1.2, pajisjet për përpunimin e informatave
me kodin 09.1.2, kopshtet, bimët dhe lulet me kodin 09.3.3, manaret dhe gjërat tjera që kanë të
bëjnë me to duke përfshirë veterinarinë dhe shërbimet tjera për kafshë shtëpiake me kodin
09.3.4/5, shërbimet kulturore me kodin 09.4.2, sigurimi lidhur me strehimin me kodin 12.5.2,
sigurimet tjera me kodin 12.5.5, dhe nga kjo periudhë çmimet monitorohen për rreth 370 artikuj
dhe shërbime.
Me rritjen e numrit të artikujve dhe shtimin e grumbullimit të çmimeve të përmendura, IÇK-ja
kalkulohet përafërsisht me 4800 çmime në çdo muaj.
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Peshat paraprake ishin përdorur në kalkulimin e IÇK-së, gjatë periudhës maj 2002-dhjetor 2003,
këto kalkulime janë bërë duke shfrytëzuar të dhënat e tremujorit nga anketa e buxhetit familjar
që i referohet periudhës qershor-gusht 2002. Që nga janari i vitit 2004 peshat janë të bazuar në
shfrytëzimin e informatave për një vit të plotë nga anketa e buxhetit familjar që i referohet
periudhës qershor 2002-maj 2003. Janar 2007-dhjetor 2008 peshat specifike janë përdorur nga
anketa e buxhetit familjar me të dhënat e vitit 2003 dhe 2004. Janar 2009-dhjetor 2009 peshat
specifike janë përdorur nga anketa e buxhetit familjar me të dhënat e vitit 2005 dhe 2007 nga
janari i vitit 2010 peshat specifike janë përdorë nga të dhënat e anketës së buxhetit familjar dhe
llogarive kombëtare me qasjen e shpenzimeve të vitit 2008. Ndërsa nga janari i vitit 2012
aplikohen peshat specifike të llogaritura nga të dhënat e llogarive kombëtare dhe anketës së
buxhetit familjar të vitit 2010.
IHÇK (Indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit) standard i konsumit final monetar të
ekonomive familjare është përdorë për kalkulimin e peshave. Kjo do të thotë se peshat në IÇK
duhet të paraqesin të gjitha transaksionet monetare në sektorin e ekonomive familjare në
Kosovë.
Pasi peshat e IÇK-së do të azhurnohen kohë pas kohe, shporta e IÇK-së do të pasqyroj
ndryshimet e parimeve në konsum. IÇK do të jetë i efektuar nga ndryshimet e çmimeve dhe nga
ndryshimet në konsum. Nëse peshat nuk azhurohen, shporta e IÇK-së do të jetë e vjetruar.
Përjashtuar nga IÇK-ja janë konsumi i produkteve vetanake dhe kostot për pronësinë vetanake
të strehimit, pasi që këto nuk janë të përfshira sipas standardeve të IHÇK-së të cekura më lartë.
Për shkak të mungesës së të dhënave, shpenzimet e bëra nga të huajt në Kosovë duhet
përjashtuar, madje edhe nëse sipas standardeve këto ishte dashur të përfshihen.

Metodologjia për kalkulimin e IÇK-së në Kosovë është ndryshuar nga fillimi i vitit 2006. Mesi
gjeometrik në nivel më të ulët përdoret si metodë e re për vrojtimet e artikujve. Në nivel të
artikujve është përdorur tipi i indeksit të Laspajerit. Metodë e njëjtë është përdorur për agregime
më të larta.
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3.2 Indeksi i çmimeve të prodhimit për tremujorin e parë - 2012

IÇP në Kosovë u ngrit për 0.2 % në mes të TM4 2011 dhe TM1 2012. Krahasuar me TM1 2011
çmimet e prodhimit pësuan rënie në një mesatare për -1.6 %.
Çmimet e prodhimit në Kosovë u ngriten në një mesatare prej 0.2 % në mes të TM4 2011 dhe
TM1 2012. Ngritje më të mëdha sipas degëve të veprimtarive ekonomike vërehen te prodhimi i
mjeteve të tjera të transportit (9.8 %), prodhimi i produkteve të tjera minerale jo metalike (3.0
%), botimi: shtypshkronja dhe riprodhimi i regjistrimeve sonare, video dhe informatikë (2.2 %),
prodhimi i kemikalive dhe produkteve kimike (1.5 %), industri të tjera nxjerrëse (1.3 %) dhe
industria e produkteve ushqimore dhe e pijeve (0.4 %). Ngritja u neutralizua nga rënia e
çmimeve te prodhimi i metaleve (-4.9 %), prodhimi i mobileve, industria tjetër përpunuese (-3.0
%), industria e tekstilit (-2.6 %), prodhimi i produkteve prej gome dhe plastike (-2.2 %),
prodhimi i produkteve prej metaleve përveç makinave dhe pajisjeve(-1.9 %), prodhimi i brumit
të letrës dhe artikujve prej letre (-1.4 %) dhe prodhimi i makinave dhe pajisjeve (-0.9 %).
Çmimet e prodhimit në Kosovë pësuan rënie në një mesatare prej -1.6 % në mes të TM1 2011
dhe TM1 2012. Rënie më të mëdha sipas degëve të veprimtarive ekonomike ishin te nxjerrja e
mineraleve metalike (-10.4 %), prodhimi i metaleve (-9.3 %), prodhimi i mobileve, industria
tjetër përpunuese (-3.0 %), prodhimi i produkteve të tjera minerale jo metalike (-1.9 %),
prodhimi i produkteve prej metaleve përveç makinave dhe pajisjeve (-1.9 %), industria e
produkteve ushqimore dhe e pijeve (-1.7 %), prodhimi i brumit të letrës dhe artikujve prej letre
(-1.4 %) dhe prodhimi i makinave dhe pajisjeve (-0.9 %).

Rënia u neutralizua nga ngritja e çmimeve te prodhimi i mjeteve të tjera të transportit (24.0 %),
prodhimi i kemikalive dhe produkteve kimike (9.3 %), industri të tjera nxjerrëse (2.6 %),
prodhimi i produkteve prej gome dhe plastike (1.6 %) dhe përgaditja, tanimi i lëkurës, prodhimi
i artikujve të udhëtimit dhe të galanterisë, prodhimi i pajimeve të kuajve dhe prodhimi i
këpucëve (1.5 %).
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Tabela 8: Indeksi i çmimeve të prodhimit (IÇP) TM1 2008 – TM1 2012 (2007=100),
ndryshimet tremujore dhe vjetore në përqindje
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Grafiku 3: Zhvillimi i IÇP-së, tremujori i parë 2008 – tremujori i parë 2012 (2007=100)
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Tabela 9: Peshat, Indeksi i çmimeve të prodhimit (2007=100) dhe indekset me bazë tremujore
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3.2.1 Metodologjia e IÇP-së

Çmimet dhe vlera e prodhimeve industriale janë grumbulluar nga ndërmarrjet prodhuese më
reprezentative në Kosovë. Vlera e prodhimit dhe çmimi mesatar vjetor janë TM1 për vitin 2007,
ndërsa nga TM1 për vitin 2008 bëhet grumbullimi i rregullt në kontinuitet për çdo tremujor. IÇP
është në përputhshmëri me Klasifikimin Standard të Veprimtarive sipas NVE rev.1, është në
zhvillim e sipër. Nuk janë të përfshira shumë aktivitete ekonomike që janë të varura nga
zhvillimi ekonomik i vendit dhe gjindet me Standardet e Bashkimit Europian. IÇP është i
llogaritur për 18 aktivitete ekonomike, nga 97 ndërmarrje prodhuese, për më tepër se 290
artikuj. Si projekt (GOPA - ASK) ka filluar gjatë vitit 2007 me qëllim që të krijohen baza
elementare për themelimin e hulumtimit të IÇP-së, ndërsa nga mesi i vitit 2010 është duke u
mbështetur nga organizata suedeze për statistika e quajtur SIDA.
Peshat specifike janë të llogaritura nga vlera prodhuese e grumbullar për këtë hulumtim nga viti
2007 në mungesë të të dhënave mbi statistikat e vëllimit të prodhimit dhe këto pesha nuk
paraqesin vlerën prodhuese të tërësishme të vendit. Për kalkulimin e IÇP-së për TM1 2011 janë
përdorë peshat specifike të rifreskuara, e me të njejtat pesha është rikalkuluar i tërë IÇP për vitin
2010. Me këtë rast paraqiten ndryshime që dallojnë nga indekset e publikuara më parë (si
preliminare).
Për llogaritjen e IÇP-së në kuadër të aktiviteteve ekonomike është përdorë formula e Laspajerit.

3.3. Indeksi i çmimeve të importit për tremujorin e parë 2012

IÇIMP në Kosovë u ngrit për 2.6 % mes TM4 2011 dhe TM1 2012. Krahasuar me TM1 2011
çmimet e importit u ngritën në një mesatare prej 5.6 %.
Çmimet e Importit në Kosovë u ngriten në një mesatare prej 2.6 % mes TM4 2011 dhe TM1
2012. Ngritje më të mëdha sipas sektorëve ishin te produktet minerale (9.3 %), produktet
bimore (3.9 %), letrat dhe artikujt e saj (2.7 %), artikujt e gurit, llaçit, produktet e keramikës dhe
të qelqit (1.8 %), druri dhe artikujt e tij (1.4 %), plastika, kauçuku dhe artikujt e tyre (1.4 %),
mjetet e transportit (1.2 %), produktet e industrive kimike (0.8 %) artikujt ushqimor të
përgaditur, pijet dhe duhani (0.4 %), instrumentet optike, fotografik, matës, medicinal dhe
muzikorë dhe mekanizmat e orës (0.4 %) dhe artikujt e ndryshëm të prodhuar (0.4 %).
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Ngritja u neutralizua kryesisht nga rënia e çmimeve te sektoret vajrat ushqyese (-6.7 %),
këpucët (-2.6 %),dhe pajisjet e makinerisë dhe pajisjet elektrike (-0.3 %).

Çmimet e importit në Kosovë janë ngritur në një mesatare prej 5.6 % mes TM1 2011 dhe TM1
2012. Ngritje më të mëdha sipas sektorëve ishin te produktet minerale (19.9 %), tekstili dhe
artikujt e tekstilit (12.1 %), artikujt e gurit, llaçit, produktet e keramikës dhe të qelqit (7.2 %),
letrat dhe artikujt e saj (6.3 %), plastika, kauçuku dhe artikujt e tyre (5.4 %), artikujt ushqimor
të përgaditur, pijet dhe duhani (3.9 %), druri dhe artikujt e tij (3.8 %), mjetet e transportit (3.5
%), shtazët e gjalla, produktët e shtazëve (3.4 %), artikujt e ndryshëm të prodhuar (2.3 %),
produktet e industrive kimike (1.8 %), instrumentet optike, fotografik, matës, medicinal dhe
muzikorë dhe mekanizmat e orës (0.8 %) dhe këpucët (0.4 %). Ngritja u neutralizua kryesisht
nga rënia te sektoret si vajrat ushqyese (-8.8 %), pajisjet e makinerisë dhe pajisjet elektrike (-2.7
%), metalet bazë dhe artikujt e metaleve bazë (-1.2 %) dhe produktet bimore (-0.9 %).
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Tabela 10 : Indeksi i çmimeve të importit (IÇIMP) TM1 2006–TM1 2012 (2008 = 100),
ndryshimet tremujore dhe vjetore në pëqindje
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Gafiku 4: Zhvillimi i IÇIMP-së, TM1 2006 – TM1 2012 (2008=100)
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Tabela 11 : Peshat, numrat e indeksi, ndryshimet mujore dhe vjetore në përqindje sipas
sektoreve të Sistemit të Harmonizuar
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3.3.1 Metodologjia e IÇIMP-së

Çmimet grumbullohen në bazë tremujore në 7 qendra regjionale të Kosovës: Gjakovë, Gjilan,
Mitrovicë, Pejë, Prizren, Prishtinë dhe Ferizaj të cilat mbulojnë kompanitë më reprezentative të
importit të cilat ishin aktive në shumicën e komunave. Duke filluar nga TM1 2006, çmimet u
grumbulluan në bazë tremujore për rreth 180 artikujt nga shtatëdhjetë kompani. Gjatë vitit 2006
shumë vlerësime të reja të çmimeve u shtuan dhe për periudhën 2007-2008 numri i çmimeve të
grumbulluara ishte rreth 250. Nga viti 2009 numri i çmimeve të grumbullura ishte rreth 300,
kurse nga viti 2011 numri i çmimeve është mbi 400 artikuj. Rezultatet janë prezentuar sipas
Sistemit të Harmonizuar të Organizatës Botërore të Doganeve (OBD). Të dhënat e çmimeve
janë grumbulluar për një mostër të transakcioneve tipike lidhur me mallrat e importuara në
Kosovë.

3.3.2 Mostrimi dhe kalkulimi i peshave

Mostra është projektuar nga të dhënat e tregëtisë së jashtme. Këto të dhëna janë përdorur
gjithashtu edhe për kalkulimin e peshave specifike. Peshat janë bazuar në informatën nga të
dhënat tregëtare V-1 (viti paraprak) dhe janë freskuar në bazë vjetore. Me anë të freskimit të
peshave për çdo vit, shporta e IÇIMP-së do të reflektojë ndryshimet në mostrat e tregëtisë.
IÇIMP-ja do të ndikohet nga të dyja ndryshimet e çmimeve dhe nga ndryshimet e strukturës së
importit.
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4 DEKLARIMI I PROBLEMIT
4.1 Probleme të ndërtimit të indekseve

Gjatë ndërtimit praktik të indekseve duhet të zgjedhim mjaft probleme, disa prej të cilëve janë:

-

Gjatë llogaritjes së IÇK, problem është zgjedhja e mallrave ose shërbimeve dhe peshat
që do të bëjnë pjesë në shportën e konsumit - Me qëllim që shporta e mallrave dhe
shërbimeve në bazë të së cilës llogaritet IÇK-ja të jetë përfaqësuese, zgjedhja e mallrave
dhe shërbimeve të shportës nuk duhet të jetë e rastit por e arsyetuar;

-

Zgjedhja e bazës së referimit - Baza e referimit, ose periudha apo vendi bazë referimi,
duhet të jetë normal, nuk duhet të zgjedhen si bazë referimi periudha kohe krizë (kur
situata është e keqe) ose periudha lulëzimi të veçanta, sepse indekset do të tregojnë rritje
të tepërt ose të reduktuar. Po ashtu, nuk duhet të zgjidhen si bazë referimi vende ku
situata është jonormale;

-

Hipoteza e mosndryshimit të cilësisë së produkteve apo shërbimeve 7 - Me kalimin e
kohës cilësia e një produkti apo malli ndryshon për shkak të progresit teknologjik.
Llogaritja e indeksit të çmimeve duhet të supozojë sikur ndryshimi i çmimit nuk
reflekton cilësinë, gjë që mund të merret e vërtetë vetëm për periudha shumë të
shkurtëra. Për këtë arsye ndryshimi i shportës së mallrave për të llogaritur IÇK-në duhet
të bëhet vazhdimisht.

-

Zgjedhja e sistemit të ponderimit - Problemi është të përcaktohet se e cilës periudhë do
të jetë madhësia cilësore me të cilën do të ponderohen treguesit sasiorë kur ndërtohen
indekset e përgjithshëm të treguesve sasiorë, ose e cilës periudhë do të jetë madhësia

7

Gjonbalaj M. Dema M. Miftari I.(2009). The role of statistics in Kosovo enterprises.Journal of applied quantitative Methods .

VOL.4, No.3. p.295-304. Romania.
Nuhiu, R. dhe Shala, A. Bazat e Statistikës. 1995, Prishtinë
Osmani, M.(2004), Statistika, Tiranë 2004, Faqe 73-78
Waner, Stefan (2003), Business Statistcs
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sasiore me të cilën do të ponderohen treguesit cilësorë kur llogariten indekset e
përgjithshëm të treguesve cilësorë. Çdo sistem ponderimi ka anë negative, por praktika
statistikore ka përcaktuar si me të drejtë përdorimin e madhësisë cilësore të periudhës
bazë për llogaritjen e indekseve të përgjithshëm të madhësive sasiore, dhe madhësinë
sasiore të periudhës korrente për të llogaritur indekset e përgjithshëm të madhësive
cilësore.
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5 DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Shkalla e inflacionit dhe rritja ekonomike janë të bazuara në indekse. Kemi disa alternativa të
formulave të indekseve në përdorim të përbashkët, ku secili japin një rezultat të ndryshëm
numerik, ku është gjithmonë një varg i normave të mundshme të inflacionit ose rritjes për të
zgjedhur. Nuk mund të ketë përmasë unike e cila është dukshëm superiore ndaj të gjithë të
tjerëve në të gjitha rrethanat, kështu që nuk d.m.th shumë se duhet të jenë bashkangjitur me
vlerën e saktë të disa indekseve të veçanta përveç pronave, dhe kufizimeve, të atij indeksi që
është mirë i kuptueshëm.
Në mënyrë të ngjashme, jo shumë vëmendje duhet t’i kushtohet dallimeve të vogla në normat e
inflacionit apo të rritjes midis vendeve të ndryshme, të paktën pjesërisht, në dallimet e
metodave të matjes. Përderisa brengë paraqet norma e inflacionit apo rritja e përshpejtuar ose e
ngadalësuar brenda të njëjtit vend, situata është më mirë, sepse dallimet në normat e ndryshimit
të një indeksi të caktuar midis periudhave të njëpasnjëshme të kohës mund të maten me
arsyeshmëri të besueshme edhe në qoftë se indeksi vetë është i njëanshëm, me kusht që
njëanshmëria është në përputhje me kalimin e kohës. Problemi është që të vërtetojë kur një
normë e veçantë absolute e ndryshimit, të tilla si inflacioni zero, është realizuar.

Qëllimi i këtij punimi ka qenë për të marrë një vështrim në teorinë e indekseve dhe praktikën e
përparimeve të ndryshme të cilat janë bërë kohëve të fundit.
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